Портрет Тараса Шевченка

на тлі української фразеології

29-літнього письменника описували так: молодий, здоровий на печінку, середнього зросту, широкий, мов дуб, та міцний, як ведмідь. Його обличчя виглядає, як місяць уповні, і прикрашене пишними бакенбардами, волосся вистрижене по-козацькому, кольору стиглого жита. З його лиця пробивалася відвага, а по його темно-сірих невеличких совиних очах було зрозуміло, що він держить розум у голівоньці. При першій зустрічі з ним не помічалося нічого привабливого, навпаки, він здавався холоднуватим, сухим, хоч і простим, приступним. Мав він за душею краплю совісті, погляд, хоч і завше спокійний і сумний, у моменти ніжності променився, а серце співало. До людей ставився спершу недовірливо і перед першим-ліпшим не відкривав своєї душі, особливо бував замкнутим супроти тих, хто кривив душею та тих хто, точивши ляси, викликав його на відверту розмову. Зате коли пізнавав чоловіка й відкривав у ньому бодай одну гарну рисочку, прив’язувався до нього, віддавався йому цілим серцем. На кривду й несправедливість його серце запалювалося гнівом і вибухало, немов вулкан, — тоді він міг бути й несамовитим.

Він ніколи не надягав овечої шкури, а навпаки, завжди говорив та й шукав у людях справедливість та істину. Ще з дитинства він не хотів обмежуватися рамками простої селянської дитини, прагнув бути сам собі паном, світ йому був замалим. Мабуть, саме ця жага до волі і величезний талант зробили його таким, яким ми знаємо його тепер. Та, незважаючи на складний гордіїв вузол, який йому підготувала доля, він бив лихом об землю і з останніх сил брав бика за роги й ніс своє пророцтво народу. Природа щедро наділила кріпацького сина не лише поетичним генієм, а й талантом художника, які ніколи не зраджували його, навіть у години страждань і тяжкої неволі. Для нього малювання стало потребою, вираженням його творчого духу. У ньому поєднувалися і боролися водночас поет і художник. У вірші він вкладав всю свою душу без останку, адже серце його завжди надривалося, і, мабуть, зараз надривається за долю своєї України. Святая святих, Великий Батько українського народу, невтомний сіяч українських сердець і душ – Тарас Григорович Шевченко!

Ірина Дрогобецька

Ганна Шевчук

Катерина Шипиленко

(обліково-економічний факультет, 5 група)